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ance:  partial  adherence.  8.a.1  Continued:  prerequisites   for   so­
cialised   internalisation.  8.a.2  Continued:  The  necessity  of  har­
monised internalisation. 8.b Continued: Towards a proposal for  





siders   flexicurity  as   any  balance  between   flexibility   and   security  
and, therefore, proposes ordering any set of contracts, providing the  
same balance and with  the same regulatory  framework,  in “com­
munities”.   It   is   assumed,   therefore,   that   communities   can   differ  
either in terms of a “protective” trade­off, where the differential is  



































































fondamentaux   dans   la   construction   européenne,   Dalloz,   Paris, 












many  economists   that   “economics   alone   cannot  de­
termine the best way to balance the goals of efficiency 
and equity. This issue involves political philosophy as 
well   as   economics.  As   such,   economics’   role   is   to 
‘shed light on the trade­offs that society faces, just to 
help us avoid policies that sacrifice efficiency without 
any benefits  in terms of equity’,   rather than suggest 
policy. Indeed, ‘equity, like beauty, is in the eye of the 














As such,  when flexicurity   introduces or  alters  the 




in   the   Italian  Constitution  and EU Treaties,   for   ex­
ample, though they are at odds. There can be rights, 
such  as   fundamental   rights,   that   are   resistant   to   the 










mentali   ­  Flessibilità  e sicurezza sul lavoro,   in  Dir. e lav.  nelle  
Marche, 2009, 112 ss.; M. Rodriguez Pinero,  Costituzione, diritti  
fondamentali   e   contratto  di   lavoro,   in  Giorn.  dir.   lav.   rel.   ind., 
1995, 29 ss.; F. Carinci, A. Pizzoferrato, «Costituzione» europea e  
diritti sociali fondamentali, in Lav. dir., 2000, p. 281 ss.; S. Giub­
boni,  Confini della solidarietà.   I  modelli  sociali  nazionali  nello  
spazio giuridico europeo,   in  Pol.  Dir.,  2011,  395 ss.  M. Cinelli, 
Competitività, flessibilità delle tutele, diritti fondamentali, in  Riv.  
it. dir. lav., 2009, 299 ss.











al  approach,  as  insurmountable  limits  to policies re­
considered in  light  of   the economics  institution.  For 
these reasons law and economics cannot function in­
dependently  of  each  other   (Perulli  2008)7.  As   such, 





ternality and distortion of  taxes  and analyse  the ob­
served effects of them in light of the limits of constitu­
tions and treaties. For the legal expert this means ex­
ploiting   the   conceptual   apparatus  without   betraying 
the original mission.
5S. Sciarra,  Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei di­
ritti fondamentali, in Arg. Dir. lav., 2001, 391 ss.; J. Rivero Lamas, 
Diritti fondamentali e contratto di lavoro: efficacia orizzontale e  
controllo costituzionale, ivi, 2004, 443 ss; G. Bronzini, V. Piccone, 
La Corte del Lussemburgo «scopre» la Carta di Nizza: verso una  
nuova stagione nella tutela «multilevel» dei diritti fondamentali?, 
in  Riv. crit. Dir. lav., 2006, 979 ss. ;  G. Bronzini,  I diritti fonda­
mentali nell'ordinamento integrato e il ruolo della Corte di giusti­
zia, ivi, 2009, 863; N. Bruun, K. Lörcher, Innovazione sociale: la  
nuova la nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui dirit­

























Zoppoli   (2007)8,   ,  Bellavista   (2007A,  2008),  Perulli 
(2008), Giubboni (2007), and Bell (2012); those of the 













other   as   a   sign   of  weighting   and   balance”   (Ghezzi 




DAntona,  n.  141/2012,;  Id.,  Flexicurity  e  licenziamenti:   la strict  
Employment Protection Legislation, in  Dir. lav. merc., 2007, 597; 
A. Bellavista, Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel  








10A.   Parent­Thirion,   E.   Fernández  Macías,   J.   Hurley,   G.   Ver­
meylen, Fourth European Working Conditions Survey, Eurofound, 







Vol.   10,   No.   2,   2004,   pp.   166–186;   E   idem,  Towards 
‘flexicurity’?:  Balancing  flexibility  and  security   in  EU Member 
States, Paper for the 13th World Congress of the International In­
dustrial Relations Association (IIRA), Berlin, September 2003.









Flexibility   and   security   are   terms   that   have   been 
used to develop the debate on “new” labour law and 
the “new” social model for several years; they are the 











towards   employment   security».   Keune   and   Jepsen 
claim that Adriaansens’ neologism was quickly adop­
13European Commission, “Modernisation of Labour Law to meet  
the  challenges  of   the  21st  century”,  COM/708,  2006;  European 
Commission,  “Towards common Principles of Flexicurity. More  
and better jobs through  flexibility and security”, 2007, DG for em­
ployment   and   social   affairs   and   equal   opportunities,   2007;  K. 
Phillips,  R.   Eamets,     J.  Allja,  K.  Krillo,   L.   Lauringson   ,  Ap­
proaches to Flexicurity: Eu Models,  Office for the Official Pub­
lications   of   the   European   Communities,   2007;   C.  Massimiani, 
Flexicurity   in   times of  crisis.  (La flessicurezza nell’epoca della  
crisi, Dossier C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, n. 13/2009.
14M. Keune, M. Jepsen,  Not balanced and hardly new: the  
European   Commission’s   quest   for   flexicurity,  European 
Trade Union Institute for Research, Education and Health  
and Safety (ETUI­REHS), in  Flexicurity and Beyond, Hen­
ning   Jørgensen  &   Per  Kongshøj  Madsen   (eds.),   Copen­
hagen, DJØF Publishing, 2007.
15M. Parnis,  Flexicurity  in the European Union,  paper for 
the 5th Meeting, Prague, 5 May 2009.





ted by some Dutch  (Wilthagen18,  Muffels  and oth,19 
German (Keller and Seifert 200020;  Klammer e Till­
mann 200121), Danish (Madsen 2002, 2003)22 and Bel­
gian scholars   (Sels  e  van Hootegem 2001,  Sels  and 
oth.23), and was adopted by EU economists and soci­
ologists in 2006; however, legal experts did not pay it 
any   significant   attention   until   the   EU  Commission 
Green Paper on the modernisation of labour law was 
published.24 
After  Adriaansens’s   statement,   the   term   first   ap­
peared as a scientific tenet in a paper by Ton Wiltghen 




18T.  Wilthagen,  Flexicurity: A New Paradigm for Labour Market  
Policy   Reform.Discussion   Paper   FS­I   98­202,   Berlin,   Wis­
senschaftszentrum,   Berlin,   1998,   URL:  http://bibliothek.wz­
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5the  Dutch  Flexibility  and Security  act  of   July  1998 
which came into force on 1st January of the next year, 
and in which no explicit mention was made of flex­
icurity,   but   flexibility   and   security  measures   intro­
duced inspired by employment security rather than se­
curity in relationships were introduced.
These   are   summarised   in   the   famous  work   “The 
concept of  flexicurity:  a new approach to regulating 




















This  model   has   undoubtedly   inspired   community 
directives   [2008/104]   on   temporary   work   and 
[1997/81], on part time work and[1999/70], on work 
through   agencies,   in  which   the   security   component 


















same   time,   the   latter   should   be   an   underlying   pre­




the   institutional   definition   of   the  Commission.  Ac­
cording   to   the   famous   definition   by  Wiltaghen   and 
Tros (based on Wiltaghen, Rogowski),27  la flexicurity 
is




ployment   security  and   social   security  –  notably   for  
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6As   is   noted   at   a   first   glance,   the  Commission’s 
definition   no   longer   states   that   it   “attempts   to 
improve” but rather that it “is used to improve” and as 
such   assumes   a   normative   character.   On   the   other 
hand, in addition to substituting the heuristic adverb 
“synchronically” in the definition with the blander “at 
















proach   to   the   fusion   of   flexibility   and   security;29 
mentre nella definizione scientifica si  riscontrava un 







security;   from s  semantic  perspective,  however,   this 
fusion is hard to define. This is both because of the ex­
treme diversity of the semantic fields to which the two 























Jørgensen   [2011],   the   overcoming  of   the   contradic­
tions is ab origine assigned to a cost that is triple the 
corresponding average in the EU/27 in terms of GDP 




and   not   an   exportable   flexicurity  model,   Jørgensen 
[2011].   The  Danish  model   does   not   formalise   any 
loosening  of   the   security   rules   in  employment   con­
tracts, but these rules are loose from the beginning; it 
does  not   formalise   any   substitute   security,   but   it   is 
strong and generous as per the tradition of the Scand­
inavian model.  The Danish model does not formally 
relax   any of   the   security   rules   in  employment  con­
tracts: these rules were loose to begin with; it does not 
formalise   any  alternative   form of   security,   but   it   is 
strong and generous as per the tradition of the Scand­
inavian model. In Denmark in the nineties, flexicurity 
brought  about  a  worsening  of  Scandinavian  welfare 
and   a   reduction   in  protection,   far   from  the  balance 





the   labour  market,  adapting   it   to   flexible  work and  
production systems, new forms of organising produc­
























with  the vagueness  of   the  Community acts   (see  the 
definition officially adopted by COM(2007) 359 def.), 




with   the   scientific   equivalent,   even   the   subsequent 








part  of   its  actors.  This   is  a  characteristic   that  could 





the   freedom   to   adjust   it   for   each  member   country 
seems to be an attempt to give it a veneer of demo­
cracy. In this respect it has been vividly written that, 
31J.  Jespersen,  (edited by),  Flexicurity.  The shangri­la of  EU or  




















in   Italy   it   entered   the   (Fornero)   law,   art.   1  which 
makes   substantial   and   explicit   reference   to   it,   after 






























binomial   and,   therefore,   puts   us   on   the   cross   in   the   inevitable 
struggle between the demolition of flexicurity and, depending on 
limiting the damage, its revision. 
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ated   to   varying   degrees   both   between   systems   and 
within one single system.
Lastly, depending on the variability of the flexicur­





standard   employment   contract   cannot   be   excluded 







every   decrease   in   security  must   find   compensation 
synchronically. This compensation, which is typical of 
flexicurity, implies two issues. The first is that the se­
curity   differential   is   a   trade­off;   the   second   is   that 
neutralisation of the trade­off implies a cost.
In   the economics  of   this work any group of  con­
tracts that ensure the same flexicurity balance with the 














this   case.   Though   this   pathological   and   regressive 
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The   term  total   security   expresses   two  contiguous 
but not distinct concepts. On the one hand, in opposi­
tion to the social pollution of community 0, total se­

































because  of   its   extensive   relations  with   international 
















comprising  of   freedom,   equity,   security   and  human 
dignity in work. During the 97th Session of 10 June 
2008 decent work was incorporated into the ILO’s De­
claration  on  Social   Justice   for  a  Fair  Globalization. 
Four strategic objectives were identified in the context 
of the  Decent Work Agenda: «to promote and imple­































the  word   ‘work’   and   the   adjectives   connected   to   it 
(equality, freedom, health and social security) are only 
subordinated   to   second   place   after   the  word   ‘law’. 
Work (art. 1), not the market or enterprise in itself, is 
the founding pillar of the Republic, together with the 





lation  for  our   investigation  is  art.  41,  par.  2,  which 
states   that   free  private  enterprise  “cannot  be carried 
out against social use in or in a way that causes harm 
to security, freedom and to human dignity”. The Itali­
an  Constitution   subordinates   the  market   to   security, 
freedom and human dignity, among others. This gives 
social justice its position of primacy, as with its “fun­

















economic  systems which ensure basic  security  and employment 
while remaining capable of adaptation to rapidly changing circum­












involuntary   unemployment”,   disabled   and   handi­
capped persons the right “to receive education and vo­





days”,   art.  4   that   implements  art.1  by   founding   the 

































la globalizzazione, in  Dir. rel. ind., 2001, 157;  B. Veneziani,  Nel 
nome di Erasmo da Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti so­
ciali   fondamentali   nell'ordinamento   comunitario,   in  Riv.   Giur.  
Lav., 2000, 779 ss.





opted.  According to art.  31.2 “every worker has  the 





the entitlement   to  social  security  benefits  and social 
services providing protection in cases such as mater­
nity,   illness,   industrial  accidents,  dependency or  old 
age, and in the case of loss of employment, in accord­
ance with the rules laid down by Community law and 






















equal   treatment   is  massively   downsized  when   it   is 
“comparably”  combined with  the  reference   term (as 







palà;  C. giust. 22 novembre 2005, C­144/04,  Mangold, in Riv.,  it.  
dir. lav., 2006, 266, nt. BONARDI; C. Giust. 17 giugno 1998, causa 
C­243/95, Hill, in D&L 1998, 892.












We   are   rather   interested   in   the   common   humus 
formed by belonging to both the ILO and the EU, con­
sidering decent work as a whole, not as a subject that 










onment  with   the   social   environment   (decent  work), 
treating them equally. As a consequence the pollution 
of the two environments will be comparable: natural 
















for   identifying   the   individuals   that   suffer  or  benefit 
from the pollution.




























the   social   environment.   According   to   the   nomen­
clature adopted, this is “social pollution”.
It cannot be doubted that undeclared work must be 
















































limit   its   effect   to   the   relationship  being   considered. 
Sometimes it also affects other relationships, as occurs 
in   cases   of   externalisation   for   example.  We   define 
these effects as network trade­offs.
































functions,  under  certain  conditions,  whereas  that  of  
the 0 community is intolerable. 




adopted  will  always   stop  all  pollution.   In   fact   they  
normally only succeed in reducing it, causing limited  
pollution. A similar consideration can be made in re­
lation   to   the   social   environment:   not   all   flexibility  























benefits   that   the   individual   enjoys   by   polluting   the 




include   bans,   subsides,   tradable   entry   rights48  and 
Pigovian taxes.49






cienza:un’analisi multisettoriale,   in  Economia politica ­ Journal  
of analitical and institutional economics, 2004, 99; F. Sarracino, 
Esternalità   negative,   beni   posizionali   e   crescita   economica,  Il  
Ponte,   2009,  128;  G.  Chirichiello,  Esternalità   ed   il   teorema  di  
Coase:   un   teorema,   nessun   teorema,   o  molti   teoremi?  Una   in­
troduzione critica, in Riv. dir. comm. e di dir. gen. obbl., 2004, 673; 
F. Odella, Conseguenze inattese e genesi dei processi economici: il  































raise   revenute   for   the  government,   they  enhance  economic  effi­
ciency». Mankiw (2006)





































We   should   acknowledge   that   flexinsurance   intro­
duces   a   positive   redistributive  mechanism   between 
those who offer secure work and those who offer pre­









fair   but   ineffective   remedy,   in   that   the   insurance 
mechanism would do nothing more than merely neut­













In   other  words,   flexinsurance   presupposes   closed 




















Regardless  of  the differing welfare  and assistance 
regulations, as social welfare is completely outside EU 
jurisdiction, the point is that that welfare affects and is 
affected   by   the   assistance   and   security   system. 
Moreover, welfare is mostly dependent on the stand­
ard  or  non­standard  nature  of   the  employment   rela­
tionship to which it applies and as such this indirectly 
conditions   the   degree   of   security   and   assistance 
needed for atypical jobs.
















flexible communities  is   therefore also reproduced in 
the relationship between care and welfare protection.
In this sense the line of intervention proposed inter­
sects with  the functioning of social  welfare.  In fact, 
the closer an employment relationship is to standard 
work,   the  more  welfare   coverage   it  will   have,   and 






























































common   understanding   as   a   flexibility–security   combination 
looks disadvantageous, with some reservations for cases of gener­
ous social security. The Commission’s latest concept  of flexicurity 
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INDIRECT TAXATION ON FLEXICURITY.
We   can  marry  Tangian’s  model   of   flexinsurance 
with the idea of the scalability of the insurance burden 
in proportion to flexibility. The proposal is to move a 
large  part  of   the   taxation   for  social   insurance  away 
from a   tax  on  work,  which  is  a   type  of  direct   task 
levied on the cost of work, to an indirect tax on the 
value of the work.






age   the  process  by   themselves   stimulating  more  di­
versity and freedom of  provision,  and so creating a  








system, as  it  bears the responsibility of security.  As 
such   it   becomes   less   and   less   competitive   in   com­
munities  with  precarious  work  and  (exploitation)  of 






















monise   the  method   of   financing   the   social   security 
system   functional   to   the   implementation   of  worker 
protection,  mobility  and   the   circulation  of  business, 
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17
universal  need,  as  all   studies  on  flexicurity  do  (e.g. 
Wermeylen­Hurley   2007),   not   in   the   Beveridgean 
sense of the term, but in the sense of the general need 
of a society.
Second,   the   conjecture   does   not   anticipate   any 
changes  in   terms of  objective  and subjective  condi­
tions for the provision of services, as with the contri­






porters,   the   circular  mechanism   of   auto­adjustment 












to it.  As long as the social  tax is  directly  levied on 
work, the only way to avoid this tax is to make use of 
black market work, which we called an illegal com­









cing   the  security   required   to  decrease   the  need   that 
these communities create in relation to standard work 














the   social   security   system  decreases.  As   such,   ulti­


























































gests   pursuing   the   integration   of   different   state 
policies,   increasing  the  interaction between different 
element and different policies (labour law, labour mar­























57A.   Parent­Thirion,   E.   Fernández  Macías,   J.   Hurley,   G.   Ver­
meylen, Fourth European Working Conditions Survey, Eurofound, 
Luxembourg,  Office   for  Official   Publications   of   the   European 
Union, 2007
time for them to bear fruit, depending on specific eco­
nomic   context.  The  possible   transferability   of   other 
'ideas'   on   flexicurity  depends  on   economic   capacity 
and   institutional   policy   capacity,   including   actors, 








We   propose  modifying   or   introducing   deductible 















Elimination of   the  tax wedge,   resulting  in  a  very 
close   link  between  labour  productivity,   labour  costs 
and net  pay;  elimination of   the differences  between 
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encapsulates   with   the   phrase   used   in   the   epigraph 
“Was not the labour problem the same everywhere?” 
pronounced by Napoleon with specious rhetoric direc­
ted   at   the   humans,  who   are   now   commensal,   elo­












state,  with  its  unequal   law and with  its  never really 
disproven idea that it needed to protect workers (and 
the  weak  in  general)   from  the  market   and   from  its 
highly mysterious  invisible  hand   ­  so  invisible,  ac­
cording to some,58 that it does not exist!








similarities   are   always   more   than   differences   in 
European Social Model(s)» (Maselli 2011), but it can 
be said  that  welfare   is  and has  been considered  the 










or   rather   suffering,   from   “social   frigidity60”   is  well 
known. It is a shared economic space that, without a 









treaty   to   the  Charter   of   Fundamental  Rights   of   the 
European Union.  However,   this  commendable  effort 
has failed to compete with the prophetic dimension of 
G.F. Mancini’s aphorism, namely that a common mar­





tion   of   the  Charter   of   Fundamental  Rights   of   The 
European Union in the Treaties, which marks a signi­
ficant step forward for the EU in terms of recognising 












Cedam, Padova 1988, p.  26; G F.  Mancini,  La tutela dei diritti  
dell’uomo: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità euro­
pee, 1989, p. 1 ss.






correnza   tra   imprese  nell   'ordinamento  dell'Unione   europea,   in 
Giorn. Dir. lav. Rel. ind., 2010, 509; G. Zilio Grandi, Il  dumping 
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the other hand it is equally true that the Community 
policy,  with  particular   reference   to   the  shared  path­
ways to flexicurity [COM(2007) 359 def.], continues 
to consider social rights as ancillary to the market (i.e. 
to  greater   efficiency  of  production)   and   even   to   its 
markedly free­market functionality. Evidence of this is 
given  by   the  approach of   the  Court  of   Justice.  The 
Court   perfectly   embodies   the   role   of   a   forbidding 
guardian of the market. Just as the mythological Cer­













The   Treaty   uses   the   term  “(social)   market   eco­
nomy”, but in the context of economic regulation. The 






wherever   there   is   sufficient   economic  motivation   to 
sacrifice them. 
This formally justifiable interpretation is confirmed 
sociale   intracomunitario alla   luce della  più  recente  giuri­




















a  “substantial”  counter  part  (“The provisions  of   the  
Charter shall not extend in any way the competences  
of the Union as defined in the Treaties” and especially  










hand,   by   recalling   the   “common   regulations  on   the 
competition on taxation and the approximation of le­




















and   between   them   and   especially   some   workers’ 
rights.63  In this context,  even if   the subordination of  
the Charter to chapter VII of the Treaty is upheld, it  
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a   strong   common  welfare  model,   the   promise   of   a 
European social model made by the Treaty of Lisbon 
and the Charter of Fundamental Rights is likely to fol­














ment “All  animals are equal,  but  some animals are  
more equal than others”. Some of the “other” animals  
































learned to be /  Faithful and true to thee, /  Yes,  his first  squeak  
should be / “Comrade Napoleon!”».

































secolo”   Una   valutazione   critica   e   propositiva”,   2007, 
disponibile   su:   http://ec.europa.eu/employment_social/   la­
bour_law/answers/documents/7_68_it.pdf.












temilavoro.it – sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
22
nell’ordinamento   comunitario;  Lavoro  autonomo e  diritto 
del   lavoro:  quali   frontiere?;  2008;  Symposium Università 
degli  Studi  di  Roma Tor  Vergata;  February  12,13,   forth­
coming










ANASTATSI 2008 Anastasi,   Alessandro;   Lavoro 
autonomo e  diritto  del   lavoro:  Esperienze  e problemi  nei 
paesi dell'Europa Centro­Orientale; Lavoro autonomo e di­
ritto  del   lavoro:  quali   frontiere?;  2008;  Symposium Uni­
versità  degli Studi di Roma Tor Vergata;  February 12,13, 
forthcoming
ANASTATSI 2002 Anastasi,   Alessandro;   Glob­
alizzazione,   integrazione   regionale   e   tutele   sociali   nella 
nuove democrazie; Globalizzazione, integrazione regionale 
e   diritto   del   lavoro;   2008;   Symposium  Università   degli 
Studi di Roma Tor Vergata; April 22,23, paper
ANDREONI 2000 Contratto  collettivo,   fondo  com­
plementare e diritto della concorrenza: le virtù maieutiche 
della  Corte  di  Giustizia.   (riflessioni   sul  caso  Albany),   in 
Riv. Giur. Lav., 2000, 981; 
ARRIGO 2005 I   diritti   sociali   fondamentali 
nell'ordinamento comunitario, in Dir. lav. merc., 2005, 275; 
BALANDI 1996 Balandi,   Gianguido;   Sicurezza 
Sociale; Digesto Comm.; 1996, Torino; Vol. XIII, p.419ss 
BALANDI 1984 Balandi,   Gianguido;   Per   una 






BALLESTRERO 2007 “Il  valore e il  costo della stabil­
ità”,  Relazione  al  convegno:   “La   stabilità   come valore  e 
come problema”, Genova, 13­14 aprile 2007.
BALLESTRERO 2007  Europa dei mercati e promozione 
dei   diritti,  WP   C.S.D.L.E.   “Massimo   D’Antona”.INT   – 
55/2007.
BARBERA CARUSO 2007 Barbera,   Marzia; 
Caruso, Bruno;   In Search of a New Language: Italian La­
bour Law Scholarship in the Face of European Integration; 
Jean  Monnet  Working   Paper  No.11/07,  http://www.jean­
monnetprogram.org/papers/07/071101.html
BARNEY 1991 “Firm   resources   and   sustained 
competitive advantage”, in Journal of management, vol. 17 
n.1 1991
BECK 2000 La   Società   del   rischio,   Carocci,   Roma, 
2000.
BELL 2012,  Between Flexicurity and Fundamental So­
cial   Rights:   the   EU   Directives   on   Atypical   Work,   in 
European Law Review, 2012, 31­48.
BELLAVISTA, GARILLI 2012 Politiche pubbliche e la­
voro   sommerso:   realtà   e   prospettive,   in  Riv.   giur.   Lav., 
2012, 269 ss.
BELLAVISTA 2008 Al   di   là   del   lavoro   sommerso; 
Rivista  Giuridica  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale; 
2008, I, 9­24
BELLAVISTA 2007 L'emersione   del   «lavoro   nero» 
nella legge finanziaria per il 2007; Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale; 2007, 379ss.




BELLAVISTA 2006 Politiche   nazionali   dell'occu­
pazione e  diritto  comunitario  della  concorrenza;   Il  diritto 
del mercato del lavoro; 2006, I, 117­126
BELLAVISTA 2000 Il   lavoro   sommerso;   Torino; 
2000; Giappichelli
BERETTA CARUSO RICCI 2000 Il   lavoro   som­
merso; available at   http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricer­
ca/dossier/dos   sier1/dossier_down.htm   






in “Il   futuro del   lavoro”,   in  “Europa,   lavoro,   impresa”,  a 
cura di Perulli, Halley, 2007.
BRONZINI 2009 I   diritti   fondamentali   nell'ordin­
amento   integrato   e   il   ruolo   della  Corte   di   giustizia,   ivi, 
2009, 863;
BRONZINI, PICCONE 2006 La   Corte   del   Lussem­
burgo «scopre» la Carta di Nizza: verso una nuova stagione 
nella   tutela «multilevel» dei  diritti  fondamentali?,   in  Riv. 
crit. Dir. lav., 2006, 979 ss.
BRUUN, LÖRCHER 2012 Innovazione   sociale:   la 
nuova la nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui 
diritti fondamentali del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2012.
temilavoro.it – sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
23
BULGARELLI 2006 Verso   una   strategia  di   life   long 
learning:  stato dell'arte e evoluzione delle politiche di form­
azione   continua   in   Italia,   in   “Lo   sviluppo   del   «capitale 
umano»   tra   innovazione   organizzativa   e   tecniche   di   fi­
delizzazione”, a cura di Malandrini, Russo, Giuffrè,  2006.
CAMMALLERI 2009  Contributo al dibattito sul futuro 
del  modello   sociale”,  Annali   della   Facoltà   di   Economia 
dell’Università degli studi di Palermo, 2009­ anno LXIII.
CAMMALLERI 1999 Cammalleri,   Calogero   M; 
Variazioni   sulla   flessibilità,   riflessioni   de   jure   condito   e 
ipotesi de jure condendo; Annali della Facoltà di Economia 
di Palermo; Area giuridica; L­LIII, 1996­99, 9­32
CANTARO 2007  Il   diritto   dimenticato.   Il   lavoro 
nella Costituzione europea. Giappichelli, Torino 2007
CAPPELLI 1998   The changing nature of work Di 







CARUSO, MASSIMIANI 2007 Prove   di   democrazia   in 
Europa: la "flessicurezza" nel lessico ufficiale e nella pub­
blica opinione, in Dir. lav. merc., 2007, p. 457 ss.




CINELLI 2009 Competitività,   flessibilità   delle 
tutele, diritti fondamentali, in Riv. it. dir. lav., 2009, 299 ss.












D’ANTONA 1999 Il   diritto   al   lavoro   nella 
costituzione e nell’ordinamento comunitario, in Riv. Giur. 
Lav.  1999 suppl. al n.3.
DAVIES 2006Davies,   Gareth;   The   Process   and   Side­
Effects of Harmonisation of European Welfare States; Jean 










DIAMOND 2000 Diamond,   Peter  A;  Towards   an 
optimal   social   security   design;   Working   paper   04/2000 
CERP;   available   at  http://papers.ssrn.com/sol3/Delive­
ry.cfm/SSRN_ID264290_co­de010402130.pdf?
abstractid=264290&mirid=1
DURAND 1953 Durand,   Paul   M;   Introduzione 
alla   sicurezza   sociale;   Nuova   rivista   del   diritto   com­
merciale; 1953, p. 230ss
ENGBLOM 2008 The   social   protection   of   self­


















significato,   identità   e   regole”,   a   cura   di   Patrizia  Tullini, 
Zanichelli, 2009
GHEZZI 2004 Ghezzi,   Giorgio;  Presentazione  to 
Gragnoli, Enrco; Perulli, Adalberto; La riforma del mercato 
del   lavoro   e   i   nuovi  modelli   contrattuali;   2004;  Padova, 
Cedam







temilavoro.it – sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
24
li  sociali  nazionali  nello spazio giuridico europeo,  in Pol. 
Dir., 2011, 395 ss. 





sociale   europea",   relazione   al   convegno   promosso   dalla 
Fondazione Lelio e Lisli Basso su " Le prospettive del wel­
fare in europa, Roma 19 ottobre 2007.
GIUBBONI 2006 Il   primo   dei   diritti   sociali.   Rif­
lessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordin­
amento   europeo”,  WP   C.S.D.L.E.   “Massimo   D’Antona” 
.INT – 46/2006.





GIUBBONI 1997 Giubboni,   Stefano;   Cittadinanza 




GOTTARDI 2010 Tutela  del   lavoro  e   concorrenza 
tra imprese nell 'ordinamento dell'Unione europea, in Giorn. 
Dir. lav. Rel. ind., 2010, 509; 
GUERRA ZANARDI 2006 Guerra,   Maria   Cecilia; 
Zanardi,   Alberto;  Ma   il   contrasto   di   interessi   non   è   la 
soluzione2006;   lavoce.info;   available   at    http://www.   ­ 
lavoce.info/com   menti/282452.html   
HEPPLE 2009Diritto   del   lavoro   e   crisi   economica: 




D'Antona.   IT   –   79/2005;     available   at  http://www.lex.u­
nict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/ichino_n79­2005it.pdf
ICHINO 2001 Contrattazione   collettiva   e   antitrust:   un 
problema aperto, in archivio.pietroichino.it/attachment.asp?
IDArticle=306; 





JESPERSEN 2006  (edited   by),   Flexicurity.   The 
shangri­la of EU or merely another mirage? , EU­studies – 
Spring 2006 – Roskilde universitetscenter .
KAUFMAN BRUCE 2009  Il   contributo   al   diritto 
del lavoro della analisi economica secondo l'approccio neo­
classico e istituzionale, in Dir. rel. ind., 2009, 272 ss;
KELLER, SEIFERT 2000 Flexicurity   –   das 
Konzept   fur   mehr   soziale   Sicherheit   flexibler   Beschaf­
tigung, WSI Mitteilungen, 2000, 53 (5), 291­300.
KEUNE, JEPSEN 2007  Not balanced and hardly 
new:   the   European   Commission’s   quest   for   flexicurity, 
European  Trade  Union   Institute   for  Research,   Education 
and  Health   and  Safety   (ETUI­REHS),   in  Flexicurity   and 
Beyond,   Henning   Jørgensen   &   Per   Kongshøj   Madsen 
(eds.), Copenhagen, DJØF Publishing, 2007















damento   sociale,   in   Commentario   sistematico   alla 
Costituzione italiana, Firenze, G. Barbera editore, 1950.
LUCIANI 2000 Diritti   sociali   e   integrazione 
europea, in Pol. Dir., 2000, 3 .





rilevabilità  della  capacità   economica;  Rassegna  tributaria; 
2007, p­1649­1669
LYON­CAEN   CHAMPEIL­DESPLATS   2000   (a   cura 





american   sociological   association,   Boston,   August   1­4, 
2008.
MADSEN 2006 Madsen,   Per   K;  Flexicurity:   a 
new perspective  on   labour  markets   and   social  protection 
temilavoro.it – sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
25
policies   in  Europe,  paper  presented  at   the   conference  on 
'Transitional Labour Markets and Flexicurity', Amsterdam, 
December   2006,   available   at  http://www.   ­ 
tilburguniversity.nl/facul­ties/frw/re   search/schoord   ijk/flexi   ­ 
curity/ILP/events/programme1/permadsenpa   per.pdf   
MADSEN 2003 Flexicurity’   through  labour mar­
ket   policies   and   institutions   in  Denmark,   in  P.  Auer,   S. 
Cazes,   Employment   stability   in   an   age   of   flexibility, 
Geneva, International Labour Office, 2003, 59­105.
MADSEN 2002 The   Danish   Model   of   “Flex­
icurity” –A Paradise with some Snakes”, 2002, in European 
Foundation   for   the   Improvement  of  Living  and  Working 
Conditions Interactions between Labour Market and Social 
Protection Brussels May 16, 2002.
MAGNANI, TIRABOSCHI 2012 (a   cura   di),   La 
nuova riforma del lavoro, Giuffrè, 2012. 
MANCINI G.F 1988 Principi   fondamentali   di   diritto 
del   lavoro   nell’ordinamento   delle   Comunità   europee,   in 
Aa.Vv.,   Il   lavoro  nel  diritto  comunitario  e   l’ordinamento 
italiano, Cedam, Padova 1988, p. 26; 
MANCINI 1989 La tutela dei diritti dell’uomo: il 
ruolo   della   Corte   di   Giustizia   delle   Comunità   europee, 
1989, p. 1 ss.






MARIUCCI 2006 Dopo   la   flessibilità   cosa?    Rif­
lessioni   sulle   politiche   del   lavoro.   WP   C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT – 27/2005, cit. p. 14.























Labour  Market  Transitions  and  Employment  Re­
gimes:   Evidence   on   the   Flexibility­Security   Nexus,   in 
Transitional Labour Markets, WZB Discussion Paper, Ber­
lin, (FS I 02 204), 2002.




MUFFULS & Oths 2007 Muffels   R.,   Chung   H., 
Fouarge   D.,   Klammer   U.   Luijkx   R.,   Manzoni   A   and 
Wilthagen T.,; Flexibility and security over the life course: 
results   and  policy   implications,  European  Foundation   for 
the Improvement of Living and Working Conditions, Office 
for   Official   Publications,   2007,   avilable   at 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/62/en/1/ef0
762en.pdf
NOGLER 2007 La   disciplina   dei   licenziamenti 
individuali   nell’epoca   del   bilanciamento   tra   i   «principi» 
costituzionali”,   in   Giornale   di   diritto   del   lavoro   e   di 
relazioni industriali, n. 116, anno XXIX, 2007, 4.
NONAKA TAKEUCHI 1997 The   knowledge­creating 
company:creare  le dinamiche dell’innovazione”,  a  cura di 
Umberto  Frigelli   e  Kazuo   Inumaru;  presentazione  di  Gi­
useppe Alessandria, Milano, Guerini, 1997.
ODELLA 2003 Conseguenze   inattese   e   genesi 
dei processi economici: il ruolo delle esternalità nell'approc­
cio sociologico, in Sociologia del lavoro, 2003, 99 ss.
OLIVERI 2011 La   lunga   marcia   verso   l'effet­
tività. La carta sociale europea tra enunciazione dei diritti, 
meccanismi di controllo e applicazione nelle corti nazionali, 
disponibile   su:   http://www.europeanrights.eu/getFile.php?
name... /Carta_sociale_Oliveri_1





Justice   Sets   out   the  Rules,   in  Comp.   lab.   law.   and  pol. 
Journal, 2008, 573;
OROPALLO PROTO 2006 Oropallo, Filippo; Proto, 
Gaetano;  L’impatto   sulle   imprese  di  alcune   ipotesi  di   ri­
forma   dell’Irap:   una   simulazione;   available   at 
http://petra1.istat.it/diecofis/App/cuneo_dpef_lu   glio.doc   








degli   oneri   contributivi:   una   simulazione; 
http://petra1.istat.it/diecofis/App/f­dossier5.pdf








PARENT­THIRION,   FERNÁNDEZ   MACÍAS,   HUR­
















PERSIANI 1987 Persiani,   Mattia;   Sicurezza   So­
ciale,  voce;  Novissimo Digesto Italiano, appendice;  1987, 
Torino; Vol. VII, p.212ss
PERSIANI 1984 Persiani,   Mattia;   Rischio   e 
bisogno nella crisi della previdenza sociale; Giornale di di­
ritto del lavoro e delle relazioni industriali; 1984, p.481ss 
PERSIANI 1973 Persiani,  Mattia;   Considerazioni 
sulle motivazioni ideologiche dell'assistenza e della previd­
enza  sociale  e   sulla   loro  evoluzione  dovuta  all'idea  della 
Sicurezza  Sociale;  Rivista degli   infortuni  e  delle  malattie 
professionali; 1973, p.419ss 







Massimario   di   giurisprudenza   del   lavoro,   dicembre   2008 
n.12.




PHILLIPS,   EAMETS,   ALLJA,   KRILLO,   LAUR­








voro?”,   in   “Lavoro,   sindacato,   partecipazione”   Scritti   in 
onore di Guido Baglioni, a cura di Cella, Provasi, Franco 
Angeli, 2001.
RIVERO LAMAS 2004 Diritti   fondamentali   e 
contratto   di   lavoro:   efficacia   orizzontale   e   controllo 
costituzionale, ivi, 2004, 443 ss;
ROCCELLA 2008 Roccella,  Massimo; Lavoro sub­
ordinato   e   lavoro   autonomo   oggi;   WP   C.S.D.L.E. 
«Massimo   D'Antona.   IT   –   65/2008;     available   at 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/roccel   ­ 
la_n65­2008it.pdf
ROCCELLA 2006 Roccella,   Massimo;   ,   Form­
azione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria; 
available   at  http://www.aidlass.org/attivi   ­ 
ta/2006/Relazione_Roccell   a.doc   







SALMONI 2007 Diritti   sociali  e Unione europea. 
Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in 
Studi in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli 2007.
SANTORO 2006 Santoro,  Alessandro;   Il   conflitto 
d'interessi   come   soluzione   dell'evasione?;   available   at 
http://www.secit.finanze.it/file/public/appro   fondimenti/san   ­ 
toro­shortnote­n­7.pdf
SARRACINO 2009 Esternalità   negative,   beni   pos­
izionali e crescita economica, Il Ponte, 2009, 128; 
SCARPELLI 2008 Scarpelli,  Franco;  Il  contrasto al 




SCIARRA 2001 Diritti   sociali.   Riflessioni   sulla 
Carta   europea   dei   diritti   fondamentali,   in  Arg.  Dir.   lav., 
2001, 391 ss.
SCIARRA 2000 Diritto  del   lavoro  e   regole  della 
concorrenza in alcuni casi esemplari della Corte di Giustizia 
europea, in Dir. merc. lav., 2000, 587 ss.
SELS,   VAN   HOOTEGEM,   DE   WITTE,   FORRIER, 
VANDERSTEENE 2001 Flexicurity,   made   in   Belgium. 
Bevindingen   van   twee   jaar   flexibiliteitsonderzoek,   in  G. 
Vandenbroucke,   Dossier,   Arbeidsmarktonderzoekersdag, 
Verslagboek, 2001, 401­419.
SCHMID 2007 Transitional   Labour   Markets: 
Managing Social Risks over the Lifecourse”, WZB discus­
sion paper 2007









SUPIOT 2001 Supiot,   Alain;   Beyond   Employment, 
Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe;, 
New York, Oxford University Press; 2001
SUPIOT 1999 Supiot,  Alain;   Transformation   of   labour 
and future of labour law in Europe, European Commission, 
Office  of Official  Publications,  Luxembourg,  1999, avail­
able   at  http://ec.euro   ­ 
pa.eu/employment_social/labour_law/publ   ications_en.htm   






TANGIAN 2007 European   flexicurity:   concepts, 
methodology and policies, Transfer 4/07 13 (4) 551­573.







TIRABOSCHI 2005 Tiraboschi,  Michele;  The  Italian 





ibility and security,  background paper;  European  Founda­
tion for   the Improvement  of  Living and  Working Condi­
tions, Office for Official Publications, Luxembourg; 2007, 
available   at  http://www.euro   ­ 
found.europa.eu/pubdocs/2007/21/en/1/ef0721en.pdf
VIANA 2008 Viana, Marcio Tulio; Lavoro informale in 





WILTHAGEN 2006 Managing   Social   Risks   with 
Transitional Labour Markets, in H. Mosley, J. O’Reilly and 
K. Schömann (eds.)  Labour  Markets,  Gender  and Institu­
tional Change. Essays in Honour of Guenther Schmid, Chel­
tenham, Edward Elgar, 264­289.
WILTHAGEN 2006 Innovative   Agreements   on   Em­
ployment and Competitiveness in the European Union and 
Norway; available at  http://www.euro   found.europa.eu/pub   ­ 
docs/1999/59/en/1/ef9959en.pdf














Labour  Market  Policy  Reform.Discussion  Paper  FS­I  98­
202, Berlin, Wissenschaftszentrum, Berlin, 1998, URL: ht­
tp://bibliothek.wz­berlin.de/pdf/1998/i98­202.pdf; 




ZILIO GRANDI 2011 Il   dumping   sociale   in­
tracomunitario   alla   luce   della   più   recente   giurisprudenza 
CGE. Quando  la   libertà  economica  prevale   sui  diritti   so­
ciali, in  C.  Balducci,  M.  L.   Serrano,  Atti   del  Convegno 
temilavoro.it – sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
28
nazionale Nuovi assetti delle fonti del Diritto del Lavoro ­ 
2011,    Nuovi  assetti  delle   fonti   del  Diritto  del  Lavoro   ­ 
2011, Otranto, 10­11 giugno 2011.





ZOPPOLI 2007 La   soggettività   economico­
­professionale del lavoratore nelle politiche di flexicurity, in 
Dir. lav. merc., 2007, 535; 
ZOPPOLI 2007 Flexicurity   e   licenziamenti:   la 
strict Employment Protection Legislation, in Dir. lav. merc., 
2007, 597; 
ZOPPOLI 2007 Unione   europea   e   lavoro   som­
merso:   nuove   attenzioni   e   vecchie   contraddizioni,  now 
available at: Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale; 2008, I, 81­106
ZOPPOLI 2007 Flexicurity   e   tutele   del   lavoro 
tipico e  atipico” WP C.S.D.L.E.  “Massimo D’Antona”     . 
INT – 57/2007
2
EESC(2008) European   Economic   and   Social   Com­














COM(2007)a European   Commission;   Integrated 




COM(2006) European   Commission;   Green   Paper   on 
Modernising Labour Law to meet the challenges of the 21st 
Century;   2006,  Office   for  Official   Publications,   Luxem­
bourg;   available   at 
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_p
aper_en.htm
COM(2006)a European   Commission;   Flexicurity, 





COM (93)700 Libro  bianco  di  Delors   sulla  crescita,   la 
competitività,   e   l’occupazione   presentato   dalla   Commis­
sione al Consiglio nel dicembre del 1993.
COM(1998)  European   Commissione;   On   undeclared 









at  http://medel.bugiweb.com/usr/Declara   cion%20Barce   lona   
%20ES.pdf
MINLAV 2007 Ministero del Lavoro e della Pre­
videnza Sociale;  Posizione  italiana  sul  Libro  Verde  della 
Commissione Europea sulla modernizzazione del diritto del 






























C. Giust. CE 13 settembre  2007,  C­307/05,  Del  Cerro 
Alonso, ivi,  2008, Il, 325, nt. Zappalà; 
C. Giust. CE 22  novembre  2005,  C­144/04,  Mangold, 
in Riv., it. dir. lav., 2006, 266, nt. Bonardi; 
C. Giust.  17   giugno   1998,   causa   C­243/95,   Hill, 
in D&L 1998, 892.
C. Giust.  21   settembre  1999,  C­67/96,  Albany,   in 
Foro  it.,  1999, IV,  489 
Reviewd 14 novembre 2012 - on line 15 novembre 2012
Words 21117 – Caratcters 138830
temilavoro.it – sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
